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ABSTRAKT

Një shkollë është më shumë se një hapësirë utilitare e dedikuar për shpërndarjen e
njohurive dhe shkathtësive; është një koncept arsimor që ndikon në të edukuarit
nëpërmjet pozicionit hapësinor, formal dhe material.Një ndërtesë shkollore mund të
mbajë një mesazh në një kulturë dhe, mbi të gjitha kuptim didaktik. Shkolla është një
vend në të cilin ndryshe brezat takohen dhe bashkëveprojnë; ai përfaqëson
identifikuesin bërthamën e një komuniteti lokal dhe mjedisin e tij urban ose rural. Një
shkollë potencialisht mund të forcojë identitetin dhe rrënjët kulturore e çdo individi; dhe
si e tillë, duhet të reflektojë premisat e saj konceptuale genius loci, duke zbuluar
mjedisin, mendor dhe kulturor diversitetin e kombeve.Në mbarë botën, druri është
vetëm materiale ndërtimi të ripërtëritshme me ndonjë rëndësi që ruan dioksidin e
karbonit kaq thelbësor për klimën.Në mosha e ndryshimeve klimatike, efekti serrë dhe
energjia politikat e kthyera, dmth.kalimi në burimet e ripërtëritshme, ajo është qendrore
rëndësi të vërtetë. Përveç kësaj, zhvillimi i mëtejshëm sistematik i metoda të
specializuara të prodhimit si dhe dizajni digjital dhe teknikat e fabrikimit kanë ngritur
ndërtimin e drurit në një nivel të ri ndërtimi pa rraskapitur burimet. Ndërtimi modern i
drurit tashmë përfaqëson një arkitekturë të re humaniste dhe ekologjike që mund
formojnë strukturat urbane në shekullin e 21-të.
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REZYME

Në këtë punim Diplome, pas hulumtimeve të shumëta kemi arritur në projektimin dhe
dizajnimin e Shkollës Fillore dhe Çerdhes, së bashku me gjitha elementet tjera përcjellëse, të
nevojshme për krijimin e kushteve sa më të mira për të edukuar dhe shkolluar breza të rinjë.

Ky punim përmban: Analizat e Lokacionit të përzgjedhur; Projektimin dhe Dizajnimin e
funskioneve të ndryshmë siç janë: Klasët për mësim për nxënësit e Shkollës Fillore, Klasët
për mësim të fëmijëve në Çerdhe, Hapësirat për Gjumë, Kabinetet, Menzen, Hapësirat e
përbashkëta për shumë qëllime, Administratën, Sallën e Brendshme Sportive, Amfiteatro të
Hapur, Pishinat, Saunat, Restaurantin, Fitnesin, Zhveshtoret, Banjot, Wc-të (për femra,
meshkuj dhe përsona me aftësi të kufizuar), Dhomën Mjekësore, Depo të shumëta për
qëllime të ndryshme. Gjithashtu përmbanë edhe Detalizimin dhe përshkrimin e materialeve të
produkteve të përdorura, si dhe vizatime, skica e imazhe të përdorura - për të bërë edhe më të
lehtë kuptimin dhe qasjen brenda projektit, për të cilin kemi punuar me përkushtim shumë të
madhë.z

SUMMARY
This thesis is a result of many researches that precede the projection and design of the
Primary School and the Nursery, together with all the other accompanying elements needed
to create the best circumstances for the upbringing and the education of young generations.
This paper contains: The Site Analysis; The Design of various functions such as: Classrooms
for Primary School Studens, Classrooms for Nursery Schooling, Sleeping Space, Cabinets,
Canteen, Multi-purpose Common Space, Administration, Indoor Sports Hall, Amphitheater,
Swimming Pools, Saunas, Restaurant, Fitness, Changing Rooms, Bathrooms, Toilets ( for
Women, Men and Disabled Persons), Medical Chamber, Multiple storages for various
purposes. It also contains a detailed description of the materials used, as well as drawings,
sketches and images - aiming to make it easier to understand and access the project, for wich
we have worked with lots of dedication and determination.
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1. HYRJE
Bazuar në faktin, që qyteti i Lipjanit, si tërësi ka nevojë për zhvillim të mëtutjeshëm të
arsimit në vend, dhe ndërrimin të reformave të vjetra të shkollimit, për gjenerata të reja, unë
si studente e Arkitekturës dhe Planifikimit Hapësinor , pas tri viteve studimi në UBT në
Ferizaj, konsideroj që duhet një rrymë e re e arkitekturës të mbizotroj nëobjektet edukativo arsimore të vend.
Si rrjedhoj e kësaj, kemi bërë hulumtimet së bashku me mentorin e temës, Prof. cand.
Dr.Banush Shyqeriu M.Archdhe kemi punuar rreth një viti, vetëm e vetëm për të arritur një
arkitekturë

të

qëndrueshme,

funksionale,unike,estetikedhe

mbi

të

gjitha

tëshfrytëzueshme.Sipas hulumtimeve të bëra dhe sipas nevojave te komunës së Lipjanit, është
më së e nevojshme që kjo rrethinë, të ketë në dispozicion një objekt të institucioneve
shkollore - edukative, Shkollë dhe Çerdhe që do të përmbushin kërkesat aktuale të Komunes.

Në mënyrë që të përmbushen të gjitha kërkesat për arritje sa më të lartë arsimore e
profesionale, ne do të japim projekt propozimin për ndërtimin e Shkollës fillore së bashku me
Çerdhe dhe te gjitha elementet tjera përberëse, të nivelit europian (përfshirë këtu: klasët për
mësim, hapësirat e përbashkëta, dhomat e gjumit, bibliotekën, menzën, administratën,
kineman- për shfrytëzim edukativo - arsimor, pishinat, saunat, fitnesin, restaurantin, dhomat
mjeksore, dhe sallën sportive me pjesët elementare të saj), të cilat do t’idiskutojmë gjërë e
gjatë në pjesën e mëposhtme të këtij punimi.

Në bazë të normave dhe standardeve të parapara për të krijuar hapësira funksionale, në
mënyrë të shfrytëzimit maksimal të klasëve dhe kthinave tjera përbërëse, ne kemi llogaritur
me metra katrore (m2), për çdo fëmijë apo individ të cilët do të kenë fatin të qëndrojnë në
ketë objekte të propozuar. Si rrethoje e kësaj, çdo hapësire e propozuar, është e menduar dhe
e llogaritur në mënyrë profesionale.
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2. SHQYRTIMI I LITERATURËS

2.1 Historia e ndërtesaveshkollore

Arsimimi publike është një prej detyrave kryesore të shoqërisë demokratike, dhe ndërtesat
që strehojnë këtë detyrë të rëndësishme jo vetëm që formësojnë mënyrën se I zhvillohet
procesi arsimor, poashtu ofrojnë ikona dhe simbole për vlerat tona të përbashkëta si
shoqëri; Shkollat influencohen nga lëvizjet politoke e shkollore, teknologjitë dhe trended
e reja, rritja e sensibilizimit rreth asaj që na ndihmn të mësojmëmë shumë, dhe kështu
nocioni ynë për atë që e bën njëshkollën më të mire është gjithmonë duke u ndryshuar dhe
duke u adaptuar me idetë e reja.
Koncepti i grupimit të studentëve ne një lokacion qendror peer të mësuar ka ekzistuar që
nga antikiteti klasik.Shkollat formale kane ekzistuar
që prej Greqisë antike, Romës antike, dhe dhe Kinës
antike.Perandoria Bizantine ka zhvilluar nje system
arsimimi që fillon me nivelet elementare. Në Evropën
Perëndimore, një numër i konsiderueshëmi shkollave
katedrale u happen gjatë fazës së pare të Mesjetës
Ndjekja e obligueshme e shkollës u
perhaphttps://en.wikipedia.org/wiki/School në
Evropëgjatë shekullit të XVIII-të. Në Skandinavi, kjo
u prezantua mëherët , ku shkolla fillore kryhej për
rritjen e njohurive të njerëzve të zakonshëm. Shkollat
e mëparëshme publike në Shtetet e Bashkuara dhe

Figura 1 Akademia e Platonit, Mozaik nga
Pompei
https://en.wikipedia.org/wiki/School

mëgjerë ishin shkolla një klasëshe ku një mësues i
vetëm arsimonte vajza dhe djem të 7 klasëve në një klasë të vetme. Duke filluar nga viti
1920, shkollat një klasëshe u shndërruan në objekte shumë klasëshe.
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2.2 Përjetimi i hapësirave të ambienteve shkollore

Duke krijuar lidhjet e përshtatshme arkitektonike ndërmjet hapësirave nxitet lidhja sociale
mes njerëzve. Arsimimi është aktivitet social, ashtu edhe ndërtesa shkollore duhet t’a lehtësoj
këtë shoqërim, në një mikronivel – mes fëmijëve –dhe në një makro nivel, mes komuniteteve.
Te qenit vend i lidhjeve, shumëshkolla ofrojnë hapesira qendrore të përbashkëta të cilat mund
të shfrytëzohen nga të gjithe, si dhe krijojnë transparencë mes komponentave të saja të
llojllojshme. Hapësira nuk nënkupton vetëm akumulim.Objekteve shkollore u nevojiten
hapësira për të fjetur, për të punuar dhe pë të lëvizur. Hapësirat për shumë qellime janë të
rëndësishme, mirëpo po aq të rëndësishme janë hapësirat private dhe publike, si dhe hapësirat
për aktivitetet specifike sic janë laboratoret, biblotekat, klasët e artit, kuzhinat për fëmijë etj.
Ekziston një ndërlidhje direkte mes nivelit të stresit të fëmijëve dhe stafit dhe madhësisë së
hapësiravë qëi janë dhënë në dispozicion.Kjo discipline e arkitekturës mirret me menaxhimin
e hapësirës, si dhe akustikës, ngjyrave, dritës, proporcionit dhe qasjes në ambientin e jashtëm,
duke krijuar ambiente të cilat ajnë stimuluese, mbrojtëse, të rehatshme si dhe tëbukura.
objektevePërjetimi i hapësirës benda një rrethi u ndihmon fëmijëve të krijojnë sensing e tyre
të identitetit. Në mënyrë që qendrat për fëmijë të jenë tësuksesshme, vecanërisht ato të cilat
kanë shërbime të tjera të integruara, duhet të fokusohen tek komuniteti dhe komuniteti duhet
t’i përvetësoj dhe të identifikohet me to.
Qendra e sukseshme nëpër botë, jo vetëm që pershtateten me amibentin, ato krijojnë dialog
me materialet ekzituese dhe karakterin e rrethines, duke nxjerrë në pah dbe duke shprehur
aspektetet e disa objekteve, e duke krijuar kontrast me disa të tjera.Ngjyrat, teksturat dhe
materialet theksojnë lidhje e kontrastit mes objekteve të reja dhe të vjetra.Relacioni me
lokacionin krijohet duke theksuar pamjet, vizurat dhe qasjet ekzistuese të këmbësorëve, si
dhe udke krijuar përmasë dhe formë që përshtatet me rrethinën.Forma e ndërtesës duhet t’I
kundërpërgjigjet peisazhit natyror, duke relektuar konturat e lokacionit,

duke qëndruar

diskrete kundrejt horizontit, duke përdorur materiale qe krijojnë shkrirje mes ndërtesës dhe
lokacionit. Peisazhi duhet të dominojë, me hapësira të gjelbra të zgjeruara, dhe duke përdorur
bimët për hijëzim. Në të gjitha rastet kjo kundërpërgjigje e kontekstualizuar duhet të krijohet
duke krijuar kontrast me formën jo të zakonshme të strukturës së ndërtuar
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2.3 Ndërtesat shkollore në Kosovë

Edhe pse për shkak të rrethanave politike gjurmët e shkollave në Kosovë janë të
vonëshme, shkollat se sotme kanë evoluar mjaft nga shkollat të cilat njihen si të parat në
Kosovë, sicështë“Shkolla e Djemve”e Prizrenit që daton nga viti 1889, të cilën e pason
“Shkolla e Vashave” në Prizren dy vite më vonë.
Edhe në rajonin e Kosovës, ashtu si nëpër botë, në antikitet mësimi është zhvilluar në
shkollat një klasëshe, kurse në procesin arsimor përfshiheshin disa grupmosha.
Në Pejë më 21 nëntor 1941 u hap gjimnazi dhe Shkolla Femërore e Punës, në Prishtinë u
ngrit Shkolla Normale "Sami Frashëri" dhe nisën nga puna shkollat e Prizrenit, Gjakovës,
Mitrovicës etj. Në vitin 1942 u hap i pari kursi pedagogjik në Prishtinë.
Sistem arsimor socialist me përfshirje gjithë popullore për zhdukjen e analfabetizmit.
Mësimi teorik me bazë ideologjinë komuniste. Forcimi i besimit në socializëm dhe
vëllazërim – bashkim si rend politik e ekonomik Jugosllav. Në Kosovë orientimet
programore të arsimit qonin deri në përfundimin e një shkolle të mesme gjimnaz apo
normale dhe në vitin 1958 themelohet Shkolla e parë e Lartë Pedagogjike dhe më 1960
Fakulteti Filozofik në Prishtinë. Arritje tjetër e madhe gjatë kësaj etape ishte edhe fillimi i
funksionimit (ndonëse me pengesa të natyrave të ndryshme) të asaj e cila më vonë do të
njihet si Biblioteka Kombëtare dhe Universitare e Kosovës.
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3. DEKLARIMI I PROBLEMIT

Fatmirësisht, zona në të cilen gjendet parcela e përzgjedhur, është zonë ende e pa ndërtuat. Si
e tillë, ne nuk kemi hasur në shumë pengesa, pasi që përparsi ka qenë për ne të projektojmë të
parët. Kshtu, përveç etazhitetit dhe vijës së ndërtimit të caktuar nga Komuna e Lipjanit, kusht
tjetër ka qenë sistemimi dhe akomodimi nga 375 nxënës dhe fëmijë në tërë Kampusin
Shkollor. Përderisa nga rrethina e parceles nuk kemi has në ndonjë problem, siç mund të
ishte përshtatja e formës ndaj objekteve rrethuese apo diçka të tillë, mund të themi se
problematikë kemi pasur vet projektimin e një objekti të madh sa i përket sipërfaqes, e po
ashtu dizajnimin e masterplanit. Kjo për faktin se, kemi të bëjmë me një arkitekturë për
fëmijë, e sigurisht duhet koncentruar mjaftë shumë për të projektuar në mënyrë adekuate
objektin. Krimijimi i bodrumit në sipërfaqe të madhe, e pastaj edhe zëvëndësimi i gjelbërimit
mbi sallën sportive, themi se ka qenë sfidë - deri në arritjen e përfeksionimin e kësaj pjese.
Gjithashtu edhe ndërlidhja e shtigjeve për këmbësor, përgjatë gjithë objektit me një filozofi,
ritëm dhe përsëritje të njëtë ishte punë që vërtetë kohë, mund dhe përkushtim.
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4. METODOLOGJIA

Metotologjia e përzgjedhur për projektimin dhe dizajnimin e objektit është "Modulariteti", i
cili si koncept i referohet përdorimit të njësive të përbashkëta për të krijuar variante të
ndryshme të nevojshme.
Dizajni modular është një qasje në analizën e sistemeve komplekse. Aspektet e ndërfaqes
janë të ndara në module të veçanta, dhe përmirësime graduale janë bërë duke hequr module
dhe/ose duke shtuar më shumë mbi dizajnin. Teknika funksionon vetëm kur një sistem mund

Figura 2 .Koncepti i Formësimit të Objektit

Ndryshimet mund të bëhen shpejt dhe lehtë. Ndërsa ne lehtësisht mund të manovrojmë me
module, t'i ndryshojmë ato sipas nevojes, pa ndikur negativisht në formësimin e vet objekit.

Figura 3 .Koncepti i Modularitetit

Ka fleksibilitet më të madh, për shkak të natyrës së pavarur të moduleve. Një ndryshim mund
të bëhet thjesht duke hequr një modul të tërë, duke shtuar një modul, ose duke bërë
ndryshime në një modul ekzistues pa ndikuar në ndonjë tjetër.
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3. KONCEPTUALIZIMI

Zhvillimi i idesë paraqet procesin e mendimit, perceptimit, zberthimit apo shpikjes së formës
dhe struktures së njëprojekti, qofte ai produkt, prodhimtari, ndërtim apo diqka tjeter, për të bërë
të mundur një dizajn apo arkitekturë të brendshme funksionale, unike, brenda konditave
kulturore, sociale, materiale, teknike dhe teknologjike. Dizajni mbartet nga shkëndija e një
ideje dhe formimi i një imazhi mental, është për çastin e lashtë të kapjes, ngjizjes dhe
kornizimit të tipareve kryesore të një plani dhe si i tillë, dizajni përmes skicave gjithnjë i
paraprinë fazes së projektimit.
“Çdo problem i zhvillimit ideor fillon me përpjekje për të arritur “përshtatshmëri” në mes të
dy entiteteve: formës dhe kontestit të saj.Forma është zgjedhja e vet problemit të parashturar,
kontesti definon vet problemin” – Christipher Alexander

Nevoja / funksioni

Konteksti

Forma

Figura 4 .Dizajni Arkitektural

Ndonëse thuhet se: “Vizatimi është gjuha e dizajnerëve, dizajnerët nuk ndërtojnë – ata
shprehen përmes vizatimit”, si dhe “Idea e parë duhet të skicohet se përndryshe do të
harrohet”, pra të shprehurit e mendimeve dhe imagjinatës tonë përmes skicave dhe
planimetrive. Pa dyshim ashtu kemi vepruar edhe ne për paraqitjen e projektit.Pasi që i tërë
projekti gjatë zhvillimit të tij ideor, është paraqitur fillimisht me anë të skicave, pastaj është
bërë digjitalizimi i seciles pjesë në veçanti.

Figura 5.Paraqitja e Idesë Fillestare – Skica për ndriçim dhe Hapësirë të brenshme
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Faktikisht, nëse objekti shikohet si tërsi, mund të duket delikat apo i komplikuar sepse idea
dhe koncepti kryesorë i projektimit dhe dizajnimit të objektit, qëndron në të kuptuarit si njësi
e jo si tërsi.Kjo vetëm për të bërë të mundur të kuptuarit e mënjëhershëm të objektit.Pasi që,
në kemi të bëjmë me arkitekturë të fëmijëve, edhe leximi i arkitekturës -funksioneve, duhet
gjithsesi të jetë shumë thjeshtë, dhe lehtë i kuptueshëm.Prandaj, ne do të shfaqim objektin
duke prezantuar secilën njësi veç e veç.
Realisht, objekti është mjaftë unik, por aq sa është i thjeshtë është edhe i kompleksuar.
Prandaj, ne do të fillojmë prezantimin e objektit me analizat thelbësore të formsimit dhe
dizajnimit të objekit.

3.1 Analizat e formësit të objektit
Në mënyrë të arritjes së përjetimit të arkitekturës si ndjenjë, e jo vetëm si strukturë, ne kemi
bërë analizat që objekti të orientohet në mënyrë të drejtë, për siguri të marrjes së dritës
natyrale, pasi që çdohapësirë, çdo funskion në arkitekturë e ka të paraparë edhe orientimin
duke marrë për bazë Veriun. Në këtë rast, përmendim klasët e mësimit, të cilat gjithsesi duhet
të jenë të orientuara kah jugu ose juglindja; kabinetët kah veriu, verilindja dhe lindja;
hapësirat e përgjithshme shoqërore kah lindja ose veri - lindja; nyjet sanitare kah veriu ose
veri - lindja, etj. Si rrjedhim i përmbushjes së këtyre konditave është bërë edhe formësimi,
dhe rrotullimi i objektit duke marrë për bazë orientimet e lartpërmendura.
Gjithashtu, ritmi i etazheve P + 0 dhe P + 1, vije si pasojë e futjës së ndriçimit zinital, dhe atij
latern të objektit.Po ashtu, njësitë me vetëm një etazhe, do të shfrytëzohen edhe si hapesira të
përbashkëta - terrasa, nga njësitë tjera P + 1, afër saj.
Në vazhdim do të shohim tërë procesin e formësimit dhe dizajnimit të objektit, me ndikim në
përjetimin e hapësirës së brendshme, që përmes ndriçimit natyral të siguruar, nuk do të
mungojë as koncentrimi i fëmijëve në orët mësimore.
“Analizë do të thotë shpërbërje suksesive e informacioneve të ndodhura në një vend”
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Heqje e volumit
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Parcela dhe Vija ndërtimore

Volumi

Oborri i Brëndshëm Klasifikimi Shkollë- Çerdhe

Ndarja e njësive

Ritmi në etazhitet – I përsëritur

Rrotullimi për ndriçim

Salla sportive

këmbësorëve

Figura 6. Analizat e Lokacionit
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3.2 Situacioni i gjërë
Lokacioni të cilin kemi përzgjedhur për ndërtimin e Institucionit Shkollor, ëeshtë paraparë
pikërishtë për këtë qëllim nga vet Komuna e Lipjanit. Më saktësisht, lokacioni i përzgjedhur
gjendet në rrugën “ 28 NENTORI”, rreth 3 km larg prej sheshit te qytetit.
Fakti që, objekti është i paraparë nga Komuna, në vazhdim shofim kushtet:
Lejohet: Ndërtimi i objekteve me etazhitet të ndërtimit B+ P+1 , duke respektuar koeficientët e përca
ktuar ISDmax=1.6 , ISHPmax=40% (llogaritja e ISHP është bërë duke u bazuar në sipërfaqen e lejua
r për ndërtim brenda vijës ndërtimore) , me destinim (Çerdhe, shkolle dhe terene sportive).

Figura 7. Situacioni i gjërë
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3.3 Situacioni i ngushtë

Sa i përket situacionit të ngushtë, ashtu siç kemi cekur dhe më lartë (Analizat e Lokacionit),
organizimi i objektit të tëresi është bazuar në projektimin dhe formësimin e objektit duke
ndjekur konturen e parceles, e pastaj vije rrotullimi i njësive në shkallë të caktuar, për të
siguruar ndriçimin natyral duke i ikur kështu “përballjes” së drejtpërdrejtë me veriun.

Figura 8. Situacioni i ngushtë

Kështu që, gjithqka është projektuar në atë menyrë që të ketë harmoni e përshtatje në
situacionin e ngushtë, siç kemi bërë në përshtatjen shtigjeve për këmbsorë, pastaj edhe
kopshtit botanik si dhe hapësirave tjera të përbashketa të cilat janë paraqitura përmes figurës
së mëposhtme. Lokacioni i përgjedhur ka gjithsej 3,5 hektar, ku prej tyre raporti mes pjesës
së lejuar për ndërtim dhe asaj për gjelbërim është 40 me 60.

17

Punim Diplome

Gentiana Gërbeshi

Në mënyrë të paraqitjes së dizajnimit të shtigjeve për këmbësor, dhe ndërlidhjes së tyre me
daljet emergjente nga objekti drejt shtigjeve, paraqesim në vazhdim një pjesë të situacionit ku
qartë vërehen tri elementet e lartëpërmendura.Pjesa e kockave, me po të njejtin dizajn
përsëritet pastaj në tërë situcionin, duke lidhur mes vete të gjitha pjesët e objektit në mënyrë
të thjeshtë dhe funksionale.Duke mos lënë anash as pjesën e parkingut, ku kockat veçse
shkojnë duke u rritur në madhësi, për të vazhduar tutje drejtë rrugës kryesore, shtigjeve për
këmbësor dhe rreth pjesës tjetër të objekit.
Idea kryesore e dizajnimit të shtigjeve në këtë mënyrë qëndron në sigurimin e fleksibilitetit
gjatë lëvizjes së këmbsorëve përgjatë objektit.Ku prej daljes emergjente ata janë të lire të
kalojnë në të dyja anët e rrugës që qojnë drejt shtegut kryesor të këmbsorëve, duke krijuar
keshtu fleksibilitet në ecje.Gjithashtu, ato janë në përshtatje jo vetëm të konturës së parcelës,
por edhe konturës së objekit, më saktësisht, secilës njësi veç e veç.

Figura 9. Detali i Parkingut

Figura 10. Detali i Shtigjeve për këmbësor

Po ashtu, rreth shtigjeve për këmbësor janë organizuar dhe kopshtet botanike, me rëndësi të
veçant për objektin. Kopshte përmes të cilave i’u sigurohet hije gjatë ecjes nëpër shtigje, e
gjithashtu fakti më i rëndësishëm i kësaj pjese është se, pemët të cilat do të kultivohen në këto
pjesë, po të njejtat do të shtrohen pastaj në pjesën e menzës, për ngrënje. Kjo gjithsesi do t’i
ngjallte edhe më shumë kurreshtjen fëmijëve për të treguar interesa mësimi në pjesën e
botanikës, e për më tepër që atyre do t’u mundësohej ushqim i shëndetshëm.
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3.4 Parteri

Në mënyrë të paraqitjes më të mire të ndërlidhjes dhe komunikimit të objektit me pjesën e

jashtme të oborrit, në vazhdim paraqesim parterin ku shihet qartë mënyra e organizimit të
objektit. Ku forma “L” nga ana e djathtë është projektuar Shkolla Fillore, që siguron
sistemimin dhe akomodimin e gjithsej 360 nxënës, të shpërndarë në 15 klasë, prej tyre tri
klasë në një njësi.Ndersa në anën Verioreështë projektuar Menza e Përbashkët për gjithë
nxënsit dhe stafin akademik.

+

Figura 11. Baza e Përdhesës
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3.5 Baza e Katit të Parë
Në Katin e parë të këtijë objekti ne kemi sistemuar hapësirat të cilat janë të rendit të dytë, siç
janë hapësirat e përbashkëta, dhomat e pritjes, kabinetet, si dhe hapësira e ngrënies e cila
shfrytëzohet atëhere kur hapësira poshtë të jetë e mbushur, apo edhe atëhere kur koha është e
mirë, pasi që mund tv shfrytëzohen edhe terasat e objektit.

Figura 12. Baza e Katit tëParë
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3.6 Organizimi i Sallës sportive dhe Rekreacionit

Fakti që, ne i kemi dhënë rëndësi të veçantë në rradhë të parë sigurisë së fëmijëve, duke
krijuar oborr të brenshëm, vetëm që ata të jenë të mbrojtur nga qarkullimi i jashtëm i mjeteve,
pasi që parcela e përzgjedhur është pikërisht në një zonë e cila është në zhvillim e sipër, ku
padyshim edhe komunikacioni tenton të rritet me vite.Për këtë arsye, kemi qenë të kufizuar
qëhapësirën nën oborrin e brendshëm t’a shfrytëzojmë për projektimin dhe dizajnimin e sallës
sportive dhe elementeve tjera përcjellëse. Duke krijuar kështu edhe një katë në bodrum.

Figura 30. Skica e paraqotjes së ndriçimit në Bodrum

Figura 31. Planimetria e Organizimit të Bodrumit

Figura 32. Prerja skematike e Bodrumit

Bodrumi, përveç sallës sportive e cila siguron lojë për tri klasë njëkohësishtë, përmbanë edhe
zhveshtoret, nyjet sanitare dhe banjot (të ndara për femra, meshkuj dhe persona me aftësi të
kufizuar). Po ashtu, të integruara në këtë pjesëjanë edhe amfiteatrot e hapura, nga të dy anët e
sallës sportive, prej të cilave mund të shikohen lojërat e ndryshme që mund të zhvillohen nga
tri klasë në të njejtën kohë.
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Gjithashtu, për shkak të hapësirës së madhe të krijuar, salla mund të shfrytëzohet edhe për
gara nga vetë nxënesit e shkollës. Nga planimetria e bodrumit, si dhe nga skica sistematike
shohim se nga komunikimi vertikal, perveç pjesës së sallës sportive, ne mund të qasemi edhe
në pjesën tjetër rekreative, ku përfshihen: pishinat (një gjysmëolimpike për të rritur, e cila
mund të përdoret edhe në aspektin garues, si dhe dy pishina të vogla për fëmijët e çerdhës),
saunat, zhveshtoret ( për femra, meshkuj dhe për përsona me aftësi të kufizuar), fitnesi për
gjithë grup - moshat, dhoma mjekësore së bashku me pjesën për trajtime (në rast nevoje),
restaurant i hapur prej të cilit mund të shërbehet i tërë kati, si dhe depot për ruajtje të
invertarit të ri, si dhe demontimin e materialit të vjetër.
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3.7 Pamjet e Objektit
E veçanta e projektimit të këtij objekti qëndron në faktin se me vështrimin e një fasade, do t’i
shohim (lexojmë) në mënyrë të përgjithshme edhe tri fasadat tjera. Kjo për faktin se, përgjatë
gjithë objektit përsëritet i njejti dizajn i fasades, i njejti ritëm në etazhitet, si dhe materializimi
i njejtë. Duke krijuar kështu harominizim dhe njëtrajshmëri mes tyre.

Figura 13. Fasada Lindore

Kah ana lindore është sistemuar njëra pjesë e Shkollës Fillore, me ç’rast është krijuar
mundësia e marrjes së ndriçimit nga të gjitha anët, kjo për shkak të rrotullimit të njësive në
bazë për këndin e caktuar. Kështu, klasët për mësim, varësisht se në cilën pjesë janë
sistemuar, ato janë të lira të marrin ndriçimin nga ana jug – lindore, jug – perendrimore, dhe
më pak janë të frekuentuara nga veri – lindore dhe veri – perendimore. Prandaj këtyre
pjesëve do të i’u mundësohet edhe ndriçimi latern dhe ai zinital sipas nevojës.

Figura 14. Fasada Veriore

Ndërsa, në fasaden Veriore përsëriten po të njejtat elemente si në fasaden e lart prezantuar. Në

këtë anë ne kemi sistemuar Administratën për Shkollën Fillore, si dhe Menzën së bashku me
katër hapësira të ngrënies, ku dy prej tyre janë në katin e pare.

Figura 15. Fasada Jugore

Fasada e njejtë përseritet dhe tek Cerdhja.Ku në anën Jugore janë të renditura pesë njësi, të

cilat sigurojnë fjetjen dhe hapësirat e mësimit për fëmijët.

Figura 16. Fasada Perendimore

Në anën Perendimore ne kemi sistemuar hapësirat e përbashkëta, dhomat pvr pritje dhe takim

me prindërit, gjithashtu dhe administraten.Të gjitha fasadat për nga ana e jashtme e objektit
janë të thjeshta dhe të lehta për t’u kuptuar, e aq më teper për t’a prezantuar veten si objekt I
karakterit edukativo – arsimor për fëmijët.
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3.8 Prerjet e Objektit
Në mënyrë të paraqitjes më të mire të ndërlidhjes së objekteve mes vete, janë bërë prerja
tërthore dhe ajo gjatësore. Ku qartë vërehen elementet në dukje dhe ato në prerje, gjithashtu
edhe pjesa tjetër e cila lidh mes vete pjesën e bodrumit me katin e përdhesës dhe katin e parë.
Ku pastaj kjo pjesë shfrytëzohet si oborr i brendshëm.

Figura 17. Prerja tërthore e objektit

Ndërsa rëndësia e objektit në prerje vertikale qëndron në faktin që përmes konstruksionit të
bodrumit, të vendosur mbi tokë, përveç shfrytëzimit për lojë dhe qëndrim si hapësirë e
përbashkët, ajo gjithashtu siguron ndriçim natyral – zinital, përgjatë tërë bodrumit.

Figura 18. Prerja gjatësore e objektit

Ashtu si në prerjen tërthore të objektit, edhe në atë gjatësore pamja në mënyrë të
përgjithshme është pothuajse e njejtë, pasi qv kemi të bëjmë me përsëritje të njejtë të
vazhdueshme të njësive.
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4. PARAQITJA E MODULEVE TË PROJEKTUARA
4.1 Organizimi i Administratës

Sigurisht, një Shkollë dhe Çerdhe nuk do të funksiononte si duhet pa pjesën e Administratës.
Të gjithë ata mësues dhe të tjerë të cilët kontribojnë në shpërndarjen e njohurive dhe
edukimin e fëmijëve, gjithsesi duhet të kenë një vend komod për të qëndruar.
Kjo njësi përmbanë: sallën e profesorëve, zyrën e Drejtorit, Sekretarit dhe Pedagogut.
Gjithashtu, permbanë edhe garderobën, si dhe nyjet sanitare (për femra, meshkuj dhe përsona
me aftësi të kufizuar), të cilat janë të ilustruara më poshtë përmes vizatimit dhe skicës.

Figura 19. Skicat dhe Planimetria e organizimit të Administratës

Organizimi i brendshëm i Administratës ka për bazë transparencën, që në rradhë të pare
lehtëson komunikimin mes hapësirave si dhe vëzhgimin nga jashtë - brenda, si dhe
anasjelltas. Kjo transparencë arrihet përmes mureve ndarëse të kthinave të përgjithshme, të
cilat janë transparente – qelqi. Kjo hapësirë mundëson qasje më të lehtë të fëmijëve brenda
secilës pjesë, për të marrë ndonjë informatë apo për të takuar me pedagoget për arsye të
ndryshme. Ndërsa, produktet e brendshme siç janë tavolinat e punës, tavolinat e shërbimit,
tavolina e sallës së pedagogëve, si dhe raftet janë të punuara me pllaka nga druri dhe
konstruksioni masiv iahut. Pasi që ky llojë druri i bënë ato të qëndrueshme dhe jetëgjatë.
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4.2 Organizimi i Menzës
Hapësira e dedikuar për Menzë, është projektuar nga ana Veriore, ndërsa ndriçimin e merr
nga ana Veri - Lindore, dhe ajo Veri - Perendimore. Kjo hapësirë gjithsej është e shpërndarë
në tre module apo njësi të objekit. Ku në njërën njësi e cila është e rënditur menjëherë pas
modulit të administrates, ku qasja dhe ndërlidhja e përsonelit është më e lehtë.

Figura 20. Skicat dhe Planimetria e organizimit të Menzës

Në Figuren e parë ku kemi të paraqitur planimetrinë e Menzës, - hapësirë e cila gjendet në
katin e përdhesës, ka të sistemuara depot, kuzhinën, zyret dhe nyjet sanitare të cilat i përkasin
pjesës së përsonelit, dhe janë të ndara fizikisht nga pjesa e servimit apo hapësira për ngrënie,
për të lehtësuar kështu qarkullimin në këto hapësira. Ndërsa hyrja e nxënësve bëhet nga pjesa
tjeter, e cila të shpie direkt tek pjesa e selfservimit, pa pasur nevoj të ngarkohet komunikimi
me pjesen tjetër të përsonelit. Prej pjesës së servimit, ata kalojnë në hapësirën për ngrenie, ku
si të tilla janë të ndara dy njësi në këtë kat (të integruara kanë dhe nyjet sanitare), dhe pastaj
kalohet edhe në katin e parë (planimetria djathtas), hapësira vetëm për ngrënie. Ushqimi
shërbehet me nga dy turne, për të mbushur kështu kerkesat dhe nevojat të gjithëve.
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4.3 Organizimi i klasëve
Sa i përket organizimit të klasëve për mësim, projektimi i hapësirës së brendshme ka qenë i
bazuar në faktin që orientimi i klasëve duhet të bëhet në jug apo juglindje, prandaj këtu hyn
në lojëmodulariteti, i cili ndryshon në njësi të veçanta, duke i’u përshtatur gjithmonë
orientimit sa me të drejtë të hapësirave.

Figura 21. Skicat dhe Planimetria e organizimit të Klasës për mësim

Në mënyrë që, komunikimi mes hapësirave të jetë shumë lehtë i kuptueshëm nga nxënësit,
nuk janë përdorur koridore të gjata me labirinthe, por koridore të shkurtëra dhe lineare, ku
çdo koridor të shpie tek tri klasë, të cilat janë të paraleleve të njejta.Këto klasë, të cilat
përsëriten në pesë njësi tjera, kanë të integruar nyjet sanitare, përfshirë këtu edhe WC-të për
përsona me aftësi të kufizuar.Klasët janë të llogaritura me metra katrore, ku mesatarja për një
nxënës –fëmijë, është marr 2m², ndërsa klasa është organizuar për 24 nxënës, ashtu siç edhe
parashihet me standarde europiane. Gjithashtu, ndriçimi zinital, dhe më shumë jep ndjenjën
e kënaqësisë, relaksimit dhe dëshirës
për të qëndruar në klasë. Kjo mënyrë e
njejtë e ndriçimit përsëritet edhe tek
Figura 22. Skema Figurative e Paraqitjes së Ndriçimit
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4.4 Organizimi i kabineteve
Sigurisht, e pamundur është të kuptuarit logjikshëm i mësimit pa anën praktike.Prandaj, në
këtë shkollë, të pranishme janë edhe kabinetet.Siç janë, kabineti i biologjisë, gjeografisë,
kimisë, dhe ai i shkencave të natyrës (i cili për shkak të funksionit, dallon për nga formësimi i
planimetrisë nga tri të parat).

Figura 23. Skicat dhe Planimetria e organizimit të kabineteve

Kabinetet, janë të organizuara nga dy klasë në një njësi. Njësia në vete përmbanëpo ashtu
nyjet sanitare, si dhe hapësirën e përbashkët, e cila njëkohësisht është - holli hyres.
Brenda klasës së kabinetit, janë të integruara tavolinat e punës, dollapët për vendosjen e
elementeve të nevojshme, si dhe atyre përsonale të vet nxënësve.Gjithashtu, duke ditur se në
kabinete do të praktikohet teoria e mësuar në klasët e mësimit, prandaj secili kabinet ka në
vete edhe një lavaman, për qështje të pastertisë. Ndrçimi në këto hapësira është vendosur në
pjesët punuese të klasës, ndërsa pjesa tjetër ku mbahet mësimi, ndriçimi është zinital - i
drejtpërdrejtë, ashtu siç është edhe në hollin hyrës.Të cilat janë të ilustruara më poshtë, në një
skicë skematike.

Figura 24. Skema Figurative e Paraqitjes së Ndriçimit për dy etazhe
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4.5 Organizimi i kabinetit të Shkencave të Natyrës
Duhet pasur në konsideratë, që kemi të bëjmë me një arkitekturë që i përket fëmijëve, prandaj
edhe raporti i sigurisë duhet të jetë shumëi lartë.E gjithë siguria e fëmijëve vije si rezultat i të
menduarit arkitektonik.Pasi që, këtu ndikon struktura e përdorur, muret ndarëse, që në këto
rastë janë prej qelqi, pra ndarjet janë transparente - për tëzhdukur ndjenjën e zymtësisë e cila
mund të krijohet gjatë përjetimit të hapësirave, e po ashtu vëzhgimi i vazhdueshëm i
nxënësve prej përsonave adekuat.

Figura 25. Skicat dhe Planimetria e organizimit të Kabinetit të Shkencave të Natyrës

Sa i përket kësaj planimetrie, komunikimi është më së i qartë përms skemës figurative, ku
shihet qarkullimi mes komunikimit horizontal - linear, dhe pjesës së kabinetit. Kabineti
funksionon në atë mënyrë, ku në pjesën e parë djathtas, fillimisht mbahet mësimi, pastaj në
pjesën e mesit nxënësit përgaditen, dhe në pjesën e tretë majtas, ata exsplorojnë me të
mësuarat – pjesa e eksperimenteve. Pjesa e eksplorimit është projektuar afër hyrjes, me
qëllim të evolimit të ndonjë rreziku të mundshëm. Njësia siguron mësim për vetëm njëzet e
tetë nxënës, aq sa është e formuar klasa. Por, gjithashtu edhe katër ulëse tjera janë reserve për
shkak të mundësisë së ardhjes së profesionalistëve tjerë për të ekspozuar, apo sjellë të rejat e
shkencës edhe nga shtetet tjera. Po ashtu, dy pjesët tjera, ajo e eksplorimit dhe përgaditjes
përmban edhe rafta të mjaftueshëm për vendosjen e gjërave të nevojshme. Ndërsa ndriçimi i
bie drejt për se drejti kah pjesa e punës, pasi që kemi të bejmë me punë që bazohen në
saktësi, dhe kështu as koncentrimi gjatë mësimit dhe punës nuk do të mungojë.
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4.6 Organizimi i parë i klasëve të Çerdhes

Pjesë e pandashme e çerdhës, pa dyshim janë hapësirat ku ata mësojnë dhe pushojnë apo
bejne gjumin.Ne ju kemi dhënë kujdes të veçantë këtyre dy hapësirave, duke projektuar në
atë mënyrë, ku njëra komunikon përmes tjetrës me anëtë një hapësire të përbashkët, si pjesë
degazhmani. E gjithë logjika e të dizajnuarit të bazave në këtë mënyrë, qëndron në sigurinë e
fëmijëve.Kështu, atyre i’u mundësohet të lëvizin lirshëm mes këtyre dy hapësirave, pa pasur
nevoje të komunikojnë me ambientin e jashtëm - koridorin e përgjithshëm të objekit.Pra, prej
pjesës së klasës, ku ata mësojnë, kalojnë në pjesën e fjetjës me ndihmën e kujdestarëve.Në
këtë rast, ju shmangen rreziqeve që mund të hasin, siç është ftohja, apo ndeshja me fëmijet e
tjerë me të rritur të cilët lozin në ato pjesë. Gjithashtu, ata vetëm në këtë mënyrë do të
jenëçdoherë nën kujdesin e vazhdueshëm tëkujdestarëve.

Figura 26. Skicat dhe Planimetria e organizimit të Parë të Klasëve dhe Dhomës së gjumit

Degazhmani i cili në një mënyrë ndanë këto dy hapësira, qëndron edhe si zonë neutrale, që në
të njejtën kohë përdoret për vendosje të gjërave përsonale të fëmijëve, por edhe ndan zonën e
zhurmshme (klasët), prej zonës së qetë (fjetjes), duke krijuar kështu fjetje të qetë, dhe mësim
e lojë të lirsheme.Njësia përmbanë tri klasë mësimi.
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Dy klasë me nga njëzet e tetë nxënës, dhe një klasë me njëzet e katër nxënës.Ku hapësira e
brendshme është llogaritur duke u bazuar nëstandarde europiane, 2m² për nxënës, e që në
tërësi i bie 1,692m² për tri klasët (përfshirë këtu edhe pjesën e mësuesit).Ndërsa, zona e qetë,
siguron fjetjen për nxënësit e tri klasëve njëkohësisht, që në total i bie tetëdhjetë nxënës.Në
këto hapësira janë të integruara garderoba, si dhe nyjet sanitare, gjithashtu dhe daljet
emergjente. Organizimi i klasëve në rastin e parë, funksionon në këtë mënyrë: pjesa qëndrore
për mësim, ndërsa pjesa tjetër për lojë. Kështu, atyre i’u mundësohet të kryejnë punë në grup,
pasi që sistemimi i nxënsëve është në grupacione.Ata në këtë mënyrë, do të kenë komunikim
të vazhdueshëm, dhe do të shkëmbejnë njohuritë mes vete.

4.7 Organizimi i dytë i klasëve të Çerdhes

Ndërsa, rasti i mëposhtëm - lloji i dytë i organizimit të klasës, ka të ndarë pjesën e lojës me
atë të mësimit. Këtu, hapësira për lojë më shumë zhvillohet në pjesën e parë të klasës, ndërsa
pjesa e dytë është për mësim.Këto pjesë përveç që kanë hapësirë të mjaftueshme, gjithashtu
kane edhe ndriçim të mjaftueshëm natyral përmes mureve, po ashtu edhe ndriçim zenital.

Figura 27. Skicat dhe planimetria e organizimit të Dytë të Klasëve dhe Dhomës së gjumit
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Sigurisht, aty ku nuk mungon ndriçimi natyral, nuk mungon as koncentrimi e as
produktiviteti në orë.Gjtihashtu edhe shëndeti i fëmijëve do të jetë në nivel.
Daljet emergjente në dy njësitë, janë afër nyjeve sanitare, për shkak të mbajtjes së higjienës.
Pasi që rreth e rreth objektit ekziston kopshti botanik, dhe është në interestë fëmijëve të
zhvillojnë aktivitete edhe në pjesët e jashtme të parcelës, atëherë në momentin e qasjes
mbrenda objektit, prej hyrjes emergjente do të pastrojnë duart, dhe do të futen në klasë.

4.8 Organizimi i tretë i klasëvetë Çerdhes

Në këtë rast, organizimi i klasës është bërë për grup – moshat më të reja të Çerdhes. Kjo, për
arsye se, pjesa e lojës është mu në mes të klasës, ku ata pjesën më të konsiderueshme të kohës
do t’a shfrytëzojnë në atë pjesë, për shkak të lojës dhe komoditetit që siguron dyshemeja e
bute, me anë të qilimeve industrial.

Figura 28. Skicat dhe planimetria e organizimit të Tretë të Klasëve dhe Dhomës së gjumit
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Shihet qartë se, pjesa e gjumit nuk ndryshon nga tri pjesët e lartë paraqitura. Ajo çka
ndryshon këtu e që ja vlenë të ceket, ështe vetem se mobilet janë me të ulëta se në rastet tjera
të paraqitra. Pasi qe, edhe mosha është më e re, padyshim edhe produktet duhet të jenë në
proporcion me moshën. Këto detale do t’i shohim më poshtë, ku ne do të paraqesim detalisht
dimensionimin e secilit produkt veç e veç.

4.9 Organizimi i katër i klasëve të Çerdhes
Rasti i katër dhe i fundit i organizimit të klasëve të Çerdhes, është po ashtu i thjeshtë dhe
ofron një ambient të këndshëm. Ashtu si në tri rastet tjera, dhoma e gjumit është e
pandryshueshme, por ajo që e dallon është vetëm organizimi i mobileve brenda klasëve.

Figura 29. Skicat dhe planimetria e organizimit të Dytë të Klasëve dhe Dhomës së gjumit

Ashtu siç është ilustruar përmes vizatimit, skicës dhe imazheve të mëposhtme, shihet se
organizimi i shtretërve të gjumit është fare i thjeshtë. Ndërsa, klasa për mësim përmbanë
tavolinat, karriget si dhe raftet për gjëra personale. Ajo çka i bënë interesante këto dy
hapësira janë simbolet e përdorura për fëmijë, vizatimet në mure, ngjyrat e përdorura në mure
dhe dysheme.Këta shtretër janë përdorur edhe në të gjitha dhomat e gjumit të lartë paraqitura.
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4.10 Organizimi i Parë Hapësirave të Përbashkëta
Me qëllim të shfrytëzimit sa më funksional të objektit, si dhe për të i’u shmangur
kompleksitetit dhe përzierjes së funksioneve në njësi, ne kemi projketuar gjithashtu edhe dy
njësi -module, të cilat janë të hapura sa i përket enterierit, pra nuk kanë barriera të cilat do t’i
ndajnë hapësirat fizikisht, dhe që shfrytëzohen nga një numër i madh i fëmijëve, për lojë dhe
relaks.
Nyjet sanitare
Hyrja

Figura 30. SkicaPlanimetria 1 e Hapësirës së Përbashkët

Hapësira e përbashkët për shumë qëllime - multifunksionale, atraktive, estetike dhe unike.
Të gjitha elementet e brendshme janë mobile, duke siguruar kështu komoditetin në nivel, dhe
përshtatshmeti të elementeve sipas lojës së fëmijëve. Gjithashtu hormanizimi mes ngjyrave
sjellë edhe më shumë hare, gëzim, si dhe dëshirë për të lojë dhe qëndrim më të gjatë.
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4.11 Organizimi i Dytë Hapësirave të Përbashkëta
Në rastin e më poshtëm do të prezantojmë edhe një hapësirë tjeter, multifunksionale, e cila i
takon foshnjëve, pra grup - moshave më të reja të Çerdhës. Kjo hapësirë shfrytëzohet po
ashtu vetëm për lojë. Por, fakti që atë e bënë multifunksionale është se po e njejta hapësirë
mund të përdoret po ashtu edhe për shfaqje të caktuara të cilat ndikojnë në ngritje arsimore e
kulturore.
Nyjetsanitare

Figura 31. Skica 2 e Hapësirës së Përbashkët

Këtu ndryshon ambienti i brendshëm nga hapësira tjeter e lartë paraqitur, sepse kjo i takon
foshnjëve, ku sigurisht edhe produktet brenda saj duhet të përshtatën në atë mënyrë që të
ngjallë interesim, si dhe të krijojë ndjenjë të mirë gjatë qëndrimit në këtë hapësirë. Po ashtu,
produktet janë mobile - tërhiqen sipas nevojës, vetëm për të krijuar rehati. Pastaj, edhe muret
janë me ngjyrë të bardhë dhe me vizatime të cilat pa dyshim e bëjnë mjaftë interesante
enterierin e kësaj pjese. Ndërsa dyshemeja e tëra është e mbuluar me tepiha industriale, të
mira për akustike, të buta për qëndrim si dhe rezistente ndaj njollave.
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5. IMAZHET E RENDERUARA

Figura 32. Imazh i Objektit

Figura 33. Imazh i Objektit në tërësi

Figura 34. Imazhe nga Objekti - Oborri i Brendshëm
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Figura 35. Imazhe nga Objekti - Hyerja në Objekt

Figura 36. Imazh nga Enterieri - Hapësira në Koridore

Figura 36. Imazh nga Enterieri - Hapësira në Koridore
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Figura 37. Imazhe nga Objekti - Pishina
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6. KONKLUZIONE
Sa i përket Shkollave dhe Çerdheve të cilat ne kemi hulumtuar para se të fillojmë punën në
këtë detyrë projektuese, kemi parë që qarkullimi brenda objekit ka qenë paksa i komplikuar,
dhe jo i lehtë për t’u kuptuar nga fëmijët. Gjithashtu, pothuajse në të gjitha objektet e
institucioneve arsimore, nuk janë respektuar sa duhet normat dhe standardet europiane. Duke
rritur kështu numrin e nxënësve përtej asaj që parashihet në sdandarde. Si rrjedhojë e kësaj,
edhe mësim nxënia ishte më e vështirë, prandaj në masë të madhe edhe niveli i arsimit në
vend do të ulej gradualisht. Pastaj, objekte të tjera ishin në mungesë të ndriçimit natyral të
mjaftueshëm, e kjo sigurisht sjell nervozizëm, jo koncentrim, si dhe nuk ështe e mirë e as e
preferueshme për shëndet, sidomos të fëmijëve. Po ashtu, edhe mësimi me ndërrime në kohë,
paradite dhe masdite, në një menyrë apo tjerër humbet koncentrimindhe dëshiren për të
vazhduar në orare të ndryshme.

Të gjitha këto ishin arsyet pse ne kemi menduar dhe punuar në këtë drejtim të propozim idesë
për një objekt shkollor, me vlera të larta arkitektonike, funksionale, unike dhe estetike.
Objekti yne, dukshëm do të plotësoj të gjitha kërkesat për një arritje profesionale. Ashtu siç
edhe kemi cekur më lart, objekti do të siguroj mësim për nxënësit e shkollës së ulët fillore,
prej klasës së pare deri tek klasa e nëntë. Po ashtu, do të siguroj edhe hapësirë për fëmijet në
Çerdhe, duke i’a plotësuar të gjitha kushtet enevojshme.
Me anë të implementimit të një objekti të tillë, do të ndërronte edhe reforma e mësimit.Pasi
që objekti përveç hapësirave për mësim, si hapësira përcjellëse ka gjithashtu edhe pjesën për
sport dhe rekreacion. Nxënësit dhe femijet, do të qëndronin në Shkollë apo në Çerdhe, në
vetëm një ndërrim, që mund të ishte prej orës 10:00 deri në orën 15:00. Në këtë kohë, ata do
arrijnë të mësojnë, të kryejnë gjumin, të ushtrojnë në aspektin sportive, si dhe të mësojnë
notin nga kujdestarët dhe mësuesit e ditës.
Ne gjithsesi i kemi dhënë rëndësi shumë të madhe krijimit sa më të mire të kushteve, në
mënyrë që fëmijët në këtë Shkollë dhe Çerdhe të kenë komoditet të lartë për mësim, sepse aty
fitohen të gjithë hapat e pare të suksesit të tyre.
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